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CODEN RIBAEG Izlaganje sa skupa
NAJU^ESTALIJE BOLESTI U [ARANA
(Cyprinus carpio L.) NA RIBNJACIMA OD GODINE
1994. DO 1998.
Z. Petrinec, M. Boi}, A. Berc, A. Jeli}
Saetak
Zdravstveno stanje {arana pra}eno je na 252 ribnjaka od godine 1994. do 1998.
Rezultati zdravstvenoga stanja varirali su ovisno o primjeni ihtioteh-
nolo{kih, ihtiosanitarnih i ihtiohigijenskih profilakti~nih mjera. Naj~e{}e utvr-
|ene bolesti bile su eritrodermatitis {arana u 5,82 %, ihtioftirijaza u 13,51 %,
trihodinijaza u 33,568 %, daktilogiroza i girodaktiloza u 35,75 %, botriocefaloza
u 14,99 % te upala ribljega mjehura uzrokovana mikroorganizmom Spha-
erospora angulata u 17,77 % pregledanih ribnjaka.
Klju~ne rije~i: {aran, bolesti toplovodnih vrsta riba
UVOD
Uspje{na ribnja~arska proizvodnja uvjetovana je osiguravanjem optimalnih
uvjeta koji }e osigurati visok postotak preivljavanja, optimalan rast ribe i
dobru kakvo}u proizvoda za tri{te. Postotak preivljavanja uvjetovan je
kvalitetnom primjenom odabranoga tehnolo{koga programa, kvalitetom mla|a,
ugroeno{}u prirodnim neprijateljima i pojavom bolesti. Osim koli~ine i
patogenosti uzro~nika, pojava bolesti ovisi i o op}oj otpornosti organizma. Za
smanjenje op}e otpornosti organizma odgovoran je stres, a njega uzrokuju
mnogi ~imbenici. U ribarskoj proizvodnji primarno ga uzrokuju intenzivna
proizvodnja, lo{i zoohigijenski uvjeti, manipulacija ribom i ~este tehnolo{ke
pogre{ke (napose velika gusto}a nasada). Tehnolo{ke pogre{ke imaju razvidno
zna~enje za ~estu pojavu bolesti i njihovo {irenje. Dobro vo|ena ribnja~arska
proizvodnja moe sprije~iti pojavu bolesti ili je smanjiti na minimum proved-
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bom mjera koje osiguravaju optimalne zoohigijenske i zoosanitarne uvjete u
ribnjacima (F i j a n , 1982). Riba, kao namirnica ivotinjskog podrijetla, mora
udovoljavati higijenskim standardima. Iako konzumiranje bolesne ribe u ve}ini
slu~ajeva ne ugroava zdravlje ljudi, bolesna riba, zbog smanjene kakvo}e i
neprihvatljiva izgleda, ima smanjenu trnu vrijednost (M a t a { i n  i sur., 1994;
P e t r i n e c , 1996).
Gospodarstveno su vane bolesti koje zahva}aju velik postotak riba ili
cijelu populaciju. Bolest dovodi do oslabljenosti organizma i posljedi~nog
usporenja rasta ribe ili do uginu}a (F i j a n , 1982), {to u oba slu~aja uvjetuje
poskupljenje proizvodnje.
MATERIJAL I METODE
Pregled {arana provo|en je na ribnja~arstvima u tijeku uzgojne sezone, od
oujka do listopada. Iz svakog je ribnjaka pregledano 30 do 60 komada {arana.
Laboratorijske su pretrage obavljane prema potrebi.
Pregled je obuhva}ao op}u i specijalnu pretragu. Op}om pretragom, koja
obuhva}a makroskopski i mikroskopski pregled koe i {krga, pretraivali smo
{arane na nazo~nost i invadiranost ektoparazitima, te na karakteristi~ne
promjene na koi kod eritrodermatitisa u {arana. Razudbom smo pregledali
unutra{nje organe glede promjena karakteristi~nih za zarazne bolesti {arana,
a posebnu smo pozornost obra}ali na invadiranost riba trakavicom Botrio-
cephalus gowkongensis.
REZULTATI
Naj~e{}e bolesti {arana u ribnjacima na{ih ribnja~arstava u pra}enome peto-
godi{njem razdoblju prikazani su u tablici. U spomenutom razdoblju zdrav-
stveni smo pregled {arana izvr{ili u 252 ribnjaka. Eritrodermatitis u {arana
utvrdili smo u 4,41 do 8,57 % (srednja vrijednost 5,82 %), botriocefalozu u
8,57 do 22,00 % (srednja vrijednost 14,99 %), a promjene karakteristi~ne za
upalu ribljega mjehura u 11,43 do 21,74 % (srednja vrijednost 17,77 %)
pregledanih ribnjaka. Naju~estalija ektoparazitoza koe i {krga u {arana
utvr|ena u pra}enom razdoblju bila je daktilogiroza i girodaktiloza u 16,98 do
48,57 % (srednja vrijednost 35,75%). Trihodinijazu smo utvrdili u 15,09 do
48,53 % (srednja vrijednost 33,57 %), a ihtioftirijazu u 3,77 do 26,09 % (srednja
vrijednost 13,51 %) pregledanih ribnjaka.
RASPRAVA I ZAKLJU^AK
Najve}i postotak invadiranosti {arana ektoparazitima utvr|en je za daktilogi-
rozu, girodaktilozu i trihodinijazu kroz tri godine ispitivanog razdoblja. Raz-
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broj % broj % broj % broj % broj % broj %
1994. 68 3/68 4,41 7/68 10,29 33/68 48,53 28/68 41,17 8/68 11,76 14/68 20,58
1995. 35 3/35 8,57 4/35 11,42 10/35 28,57 17/35 48,57 3/35 8,57 4/35 11,43
1996. 50 4/50 8,00 8/50 16,00 15/50 30,00 12/50 24,00 11/50 22,00 10/50 20,00
1997. 46 2/46 4,35 12/46 26,09 21/46 45,65 22/46 47,83 9/46 19,56 10/46 21,74
1998. 53 2/53 3,77 2/53 3,77 8/53 15,09 9/53 16,18 6/53 15,09 8/53 15,09
1994
1998. 252 14/252 5,82 33/252 13,51 87/252 33,56 88/252 35,75 39/252 14,99 46/252 17,77
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mjerno velik postotak ihtioftirijaze utvr|en je u dvjema godinama istog
razdoblja. Visok postotak invadiranosti trakavicom Bothriocephalus gowk-
ongensis i sporozoom Sphaerospora angulata tako|er je utvr|en kroz tri
godine. Za razvoj svih nabrojenih nametnika i njihovih razvojnih stadija
pogoduje ribnjak obrastao biljem, panjevi i drugi tvrdi predmeti na dnu
ribnjaka i neprovo|enje ihtiotehni~kih i ihtiosanitarnih mjera. Iz tablice je
vidljivo da se navedene nametni~ke bolesti u posljednjoj pra}enoj godini
pojavljaju mnogo rje|e nego u prethodnim godinama. Smatramo da je to
rezultat primjene pravilne tehnologije uzgoja i provedbe ihtiosanitarnih i
ihtiohigijenskih mjera (P e t r i n e c , 1986; 1996a). Posljednje godine ispitivanog
razdoblja postotak eritrodermatitisa {arana i posljedica upale ribljega mjehura
tako|er je manji. Razlog je tome profilakti~na primjena ljekovitih hrana uz
dodatak vitaminskomineralnih premiksa, po{tivanje na~ela odabrane tehnolo-
gije, ali i uzgoj jednogodi{njega mla|a {aranskih vrsta riba na hranidbi
kompletnim krmnim smjesama (P e t r i n e c , 1986a; M a t a { i n  i  s u r . ,
1 9 8 4 ;  M a t a { i n  i P e t r i n e c , 1994; Z r n ~ i }  i sur., 1994).
Summary
MOST FREQUENT CARP (Cyprinus carpio L.) DISEASES IN
PONDS FROM 1994. TO 1998.
Z. Petrinec, M. Boi}, A. Berc, A. Jeli}*
Fish health monitoring was carried out in the period from 1994. to 1998. for
252 fresh water ponds.
Findings about health status depended upon the quality of health control
measures such as ichthyotechnic, ichthyosanitary and ichthyohygieni methods.
Most frequently diagnosed diseases and their percentages of incidence were:
carp erythrodermatytis in 5,82 %, ichthyophtiriasis in 13,51 %, trihodiniasis
in 33,568 %, dactylogirosis and gyrodactilosis in 35,75 %, botriocephalosis in
14,99 % and swimbladder inflammation caused by Sphaerospora angulata in
17,77 % examined ponds.
Key words: carp, warm water fish disease
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